**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Mīti Latvijas vēsturē |
| Studiju kursa kods (DUIS) |  |
| Zinātnes nozare | **Vēsture** |
| Kursa līmenis |  |
| Kredītpunkti | 4 |
| ECTS kredītpunkti | 6 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 64 |
| Lekciju stundu skaits | 16 |
| Semināru stundu skaits | 48 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits | 0 |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 96 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Dr.hist., prof. Gvido Straube Dr.habil.hist., prof. Aivars Stranga | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Dr.hist., prof. Gvido Straube | |
| Priekšzināšanas | |
| Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Mītiskais un vēsturiskais ir divi atšķirīgi pagātnes uztveres veidi. Latvijas vēsture nav izņēmums. Kolektīvajās refleksijās par atsevišķiem šīs pagātnes periodiem, notikumiem, personām vai vietām var konstatēt viena vai abu šo uztveres veidu klātbūtni. Taču abi šie uztveres modeļi, tos realizējot ar dažādu naratīvu un naratīvo struktūru palīdzību, ļauj konstituēties indivīdu/grupu vēsturiskai apziņai. No sociālās antropoloģijas viedokļa svarīgs ir jautājums par cēloņiem, kādēļ un kā atsevišķas sabiedrības rada un multiplicē fiktīvus stāstus par konkrētiem (savas) pagātnes periodiem, piem., „viduslaikiem” „ ''labajiem zviedru laikiem'', nacionālo atmodu” vai vairākām ''atmodām'', šodienas Latvijas sabiedrībā. Mīti ir ļoti stabila sabiedriskās apziņas daļa un nereti vienu mītu nomaina cits mīts.  Studiju kursa mērķis – nodrošināt iespējas doktorantiem noskaidrot vai vestures zinātne var pastāvēt bez mītiem, vai arī tie ir neatņemama vēstures kā zinātnes sastāvdaļa.  Kursa uzdevumi:  - noskaidrot mītu izcelšanos; mītu jēdzienu Senajā Grieķijā; noskaidrot, kā vienu mītu aizvieto cits, populārāks;  - noskaidrot, kā vēstures zinātne, sākot ar 19.gs. , izturas pret mītiem;  - noskaidrot mītus Latvijas historiogrāfijā, noskaidrot politikas sakarus ar mītu veidošanu.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas 16 st., semināri 48 st., patstāvīgais darbs 96 st.  1. Mītu izcelsme. Mīta jēdziens. Vēstures zinātne un mīti. - L 2  2. Seminārs par mītu izcelsmi. - S 2  3. Mīti par Latvijas teritorijas viduslaiku vēsturi. - L 4  4. Semināri par mītiem Latvijas viduslaiku vēsturē. - S 8  5. Reformācija un pretreformācija Latvijas historiogrāfijā. L 2  6. Reformācija un pretreformācija Latvijas historiogrāfijā. - S 8  7. „Zviedru laiki” Vidzemē un nacionālā atmoda 19. gs: Latvijas jauno   laiku vēstures mīti un patiesība. - L 2  8. „Zviedru laiki” Vidzemē un nacionālā atmoda 19. gs: Latvijas jauno  laiku vēstures mīti un patiesība. - S 8  9. Mīti par Latvijas vēsturi padomju Latvijas historiogrāfijā - L 6  10. Mīti par Latvijas vēsturi padomju Latvijas historiogrāfijā - S 22  L - lekcija, S - seminārs | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Izprot mītu jēdzienu. 2. Izprot mītu rašanās cēloņus. 3. Pārzina akadēmisko literatūru par dažādiem mītu veidiem. | | PRASMES | | 4. Mutiski analizē dažādus mītus, ieskaitot - t.s. politiskos mītus. 5. Kritiski izvērtē mītu lomu mūsdienu politikā, ieskaitot - starptautisko politiku. 6. Sagatavo akadēmiska rakstura darbus par mītiem. | | KOMPETENCE | | 7. Atšķir mītus no cita veida izdomājumiem, maldiem, kļūdām. 8. Izprot mītu ilgas dzīvošanas cēloņus. 9. Izprot mītu radīšanas cēloņus un mērķus. | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| 1. Iepazīties ar jaunāko akadēmisko literatūru par mītu izcelšanos un lomu Latvijas vēsturē. 2. Gatavot referātus, izmantojot jaunāko literatūru un darbu avotu krātuvēs un bibliotēkās 3. Aktīvi un radoši piedalīties semināros, izmantojot promocijas sagatavošanas darbā uzkrātas zināšanas. | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| STARPPĀRBAUDĪJUMI:  (starppārbaudījuma uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem)  Starppārbaudījumi: 1. Akadēmisks mutisks referāts 20–30 000 zīmju apjomā (vēlams par doktoranta zinātniski pētniecisko tēmu, izmantojot jaunāko akadēmisko literatūru) - 20% 2. Rakstiskais referāts - 30 % Noslēguma pārbaudījums: 3. Mutiskais eksāmens - 50%  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem: iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti \* | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | 1. mutisks referāts | + | + | + | + | + |  |  |  |  | | 2. rakstisks referāts |  |  |  |  | + | + | + | + | + | | 3. mutisks eksāmens | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Kursa saturs | |
| Studiju kursā tiek noskaidrots mīta jēdziens Senajā Grieķijā; vēstures zinātnes sākumi Senajā Grieķijā un mīti. Vēstures zinātnes izveidošanās Eiropā un tās attiecibas ar mītiem 19. gadsimtā. Nāciju izveide un mīti: vai nāciju izveide var iztikt bez mītiem? Latvijas vēstures historiogrāfija un mīti. Mūsdienu Latvijas vēstures zinātne un mīti. Politiskie mīti un vēstures zinātne mūsdienu pasaulē. Politisko mītu loma valstu ārpolitikā.  1. Mītu izcelsme. Mīta jēdziens. Vēstures zinātne un mīti. L 2 Lekcijā tiks aplūkota mītu izcelsme Senajā Grieķijā un vēstures zinātnes aizsākumi  2. Seminārs par mītu izcelsmi. Seminārā tiks analizēti avoti, kuros atspoguļojas antīkās pasaules mītu rašanās S2  3. Mīti par Latvijas teritorijas viduslaiku vēsturi. L4 Lekcijā tiks aplūkoti jautājumi par atsevišķiem ar Latvijas seno laiku vēsturi saistītiem mītiem (Latvijas valstiskuma vēsture, 700 gadu verdzības tēze utt.)  4. Semināri par mītiem Latvijas viduslaiku vēsturē. S8 Balstoties uz dažādos laikmetos tapušo literatūru seminārā tiks analizētas būtiskākās ar šiem jautājumiem saistītās vēsturnieku nostādnes, saistot tās ar konkrēto politiskā laikmeta ideoloģiju.  5. Reformācija un pretreformācija Latvijas historiogrāfijā. L4 Lekcijā tiks sniegts vispārīgs ieskats jautājumos, kuri saistās ar reformācijas un pretreformācijas ideoloģisko ietekmi uz Baltijas vēstures interpretācijām  6. Reformācija un pretreformācija Latvijas historiogrāfijā. Seminārā tiks analizēti avoti, kuri liecina par reformācijas un kontrreformācijas ideoloģisko ietekmi uz sociāli politisko un saimniecisko procesu interpretācijām Baltijā 16. - 17. gadsimtā S8  7. „Zviedru laiki” Vidzemē un nacionālā atmoda 19. gs. : Latvijas jauno laiku vēstures mīti un patiesība. L2 Lekcijā studenti tiks iepazīstināti ar 19. gadsimta latviešu nacionālās atmodas galvenajām ideoloģiskajām nostādnēm un kā tās ietekmēja dažādu vēsturisko mītu rašanos  8. „Zviedru laiki” Vidzemē un nacionālā atmoda 19. gs. : Latvijas jauno laiku vēstures mīti un patiesība. S8 Seminārā tiks analizēti atsevišķi avoti, kuri liecina par šīs tēzes neatbilstības ar vēsturisko patiesību, kā arī avoti, kuri liecina par 19. gadsimta nacionālās atmodas ideoloģisko nostādņu ietekmi uz šo mītu rašanos  9. Mīti par Latvijas vēsturi padomju Latvijas historiogrāfijā L4 Lekcijā studenti tiks iepazīstināti ar atsevišķu nozīmīgāko padomju mītu par Latvijas vēsturi rašanos apstākļiem un laiku  10. Mīti par Latvijas vēsturi padomju Latvijas historiogrāfijā S22 Ar avotu palīdzību tiks parādīta atsevišķu padomju Latvijā radīto mītu neatbilstība vēsturiskajai patiesībai. | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| 1. Brumble, H. David. Classical myths and legends in the Middle Ages and Renaissance: a dictionary of allegorical meanings, London, Chicago, 1998 2. Mīti Latvijas vēsturē. - Rīga, 2006. 3. Norman Davies. Europe. A History. - LOndon, 1996 (ir arī ļoti labs tulkojums larviešu valodā) 4. Norman M. Naimark. Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in 20th Century Europe. London, 2001. | |
| Papildus informācijas avoti | |
| 1. Feodālā Rīga. Atb.red. T.Zeids. Rīga, 1978. 2. Krēsliņš, Jānis (sen.). Mīti par latviešu un Latvijas vēsturi un piezīmes par tā dēvēto Latvijas tēla jautājumu [1998]. 3. Latvijas teritorija agrīni modernajā politiskajā dimensijā 16. - 18. gadsimtā - Rīga, LNB, 2019. 4. Pernoud, Régine. Those terrible Middle Ages! Debunking the myths. San Francisco 2000.Feodālā Rīga. Atb.red. T.Zeids. Rīga, 19 5. Pūtelis Aldis . Domas par latviešu mitoloģiju. - Rīga, ''Zinātne'', 2019. 6. Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs. Rīga, 2000. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| 1. Kots, M. „Latviešu operācija”. Diena, 2004, 8. dec. 2. Riekstiņš, J. Lielais terors pret „mazajiem latviešiem”. Latvijas Avīze, 2007. 6. janv. 3. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 4. Latvijas Vēsturnieku Komisijas Raksti. 1.-28. sējums. 6. LU Vēstures - filozofijas fakultātes žurnaļs ''Vēsture''. 7. žurnāls ''Latvijas ARhīvi''. 8. žurnāls ''Domuzīme''. | |
| Piezīmes | |
| Kurss iekļauts doktora studiju programmas "Vēsture un arheoloģija" B2 daļa. | |